





































































































































































































































































  Features Lower Division Middle & Upper Divisions
Work
  Work as: Responsibility Duty
  Approach to doing work: Collaborative Individual
  Relationship importance: Integral Incidental
  Relationship depth: Close, open, and supportive Superficial
  Connection as: Personal and supportive Professional and regulated
  Management style: Democratic Bureaucratic
Conflict Management

















  Management of emotion: Shared together Stuffed until vented
  Emotion consequences: Dissipated negativity Pent up negativity
  Emotion norm: Be open Don’t be the killjoy
In contrast, LD members tended to take an interconnected approach to work, not only seeing work as an integral part of their selves
but also as something which all members needed to collaborate on in order to effectively teach. Teachers worked as “partners” in
the same grade to coordinate their schedules and lesson plans. The LD faculty was “like a family” or a “community” full of “good­
natured, warm­hearted people” who were “kind,” “warm and friendly,” where one could “trust everybody.” A teacher noted that LD
members were “very supportive of each other. They have their partners that they communicate with and [are] supportive. So, on
that front with the students, it’s a very unified and very positive.” The same teacher explained how communication led to feeling
connected, remarking:
When we do get to sit down and visit and share about students whether we’re struggling with or doing well or
improving we really leave those conversations feeling like . . . we kind of connected as teachers and that we feel like
we’re doing better for the students which is always exciting and I enjoy those times.
“Listening” and “give and take” was necessary to “emotionally connect with others” and “breath success” into work with faculty and
students. Another faculty member talked about “getting people to unite together,” which demonstrates how LD teachers saw
partnerships and connections throughout the school.
Further, LD members connected both professionally and personally, describing, “We talk about everything. You know, when it is
lunchtime we all know about everyone’s kids and what’s going on.” In other words, M&UD members’ approach to work aligned with
fairly traditional understandings of professionalism as autonomous, individualized, and separated from their “non­work” selves,
whereas LD members gravitated to an integrated, holistic approach to work, self, and one another.
Participants’ approaches to work were associated with their division leaders’ approaches to authority. In the M&UD, the director
(Head of School) tended to take a bureaucratic, authority­driven management approach. The administrator “laid down the law” and
a participant noted, “those in administration . . . just are the conversation with the person who did the wrong.” The Head of School
would tell employees at faculty meetings “don’t do this, don’t talk this way” resulting in one employee who described “walking on
eggshells” to avoid being “punished.” If employees had an issue that they could not resolve, they would “need to go get an
administrator involved,” indicating the administration was the most important authority. “Just go to [the Head of School] and he’ll
step in and take care of it.” Further, if faculty could not agree, participants described that the Head of School would “say well this is
what we should do then” and “then he makes decisions.” At times he was reported to have “said things that were not exactly
sensitive” highlighting a rational approach over honoring emotions.
Sometimes teachers were not even informed about decisions made by the Head of School until students later told them. One
teacher who had been informed by a student that the Head of School had allowed several students to drop her class without talking
with her explained “I was really mad because to me that is saying ‘I’m making executive decisions about your class without getting
any information from you as the teacher.’” Throughout the interview responses, M&UD teachers were well aware that authority for
decisions was hierarchical and bureaucratic.
The LD Director, however, tended to take a more democratic approach that relied on facilitating and acting as a sounding board
rather than commanding. She explained, “I just happen to be the person that maybe kind of mediating it [conflict] and working
helping you work through it . . . It just may be a matter of just miscommunication.” Teachers under the LD Director confirmed that
she wanted to give space to express emotions and frustrations and then help faculty work through difficult issues, explaining that
they “trust” her. For example, when an LD teacher approached the LD Director about a curriculum dispute, the LD Director listened
and then encouraged the participant to go to “the other . . . teacher and . . . to have a talk and come to a decision that maybe
would be fair.” Further, a participant contrasted the LD Director with the Head of School and described the LD Director as someone
who would “communicate” openly to discuss problems and solutions. The way the LD Director solved problems served as “a really
good role model” who “sees the value in all of us” and “respects us.” This participant shared that with the LD Director, “I don’t feel
like I’m being talked down to.” That is, the head of the LD seemed to focus more on process whereas the head of the M&UD was
characterized as focusing more on outcomes. These different approaches to management created divergent workplace climates in
which M&UD members were accountable to the Head of School whereas LD members were accountable primarily to each other.
Additionally, these segmented and interconnected approaches to work were evident in how people approached their workplace
relationships. Members in the two divisions had quite different relationship histories. Whereas most M&UD members were relatively
new to the school following the high turnover those divisions witnessed the preceding year, most LD members we spoke to had
worked at the school for at least two years and some as many as 16 years. As a result, M&UD members were still working on
developing relationships with one another and negotiating how best to manage those relationships. These differences, along with
members’ approaches to work, likely contributed to differences in how members perceived the importance of workplace relationships
and how close they felt to each other.
In terms of relationship importance, members across the divisions appreciated their fellow teachers’ support and reflected positively
on the conversations they had about students and life outside of the workplace. However, they differed in terms of whether
relationships to each other were tangential or central to their work. M&UD members tended to see co­worker relationships as nice,
but not necessary to perform their work, as noted in the above discussion about the busyness of their schedules. For example, a
teacher explained, “We don’t do stuff, there’s not been really any functions that’s for faculty.” Another teacher indicated that M&UD
faculty members were cordial, saying, “every time we pass by the corridor we always say hi and then you smile . . . but no time to
stop and talk.” Still another shared that the faculty socialized over lunch “because we’re kind of forced to” since teachers were not
allowed to eat in their classrooms. When faculty did see each other outside of the school day, it was to work at a school event as
one teacher explained “we all chaperone the events or working at the fall fest or hanging out at football games.” Work was central to
the M&UD teachers’ relationships.
LD members, however, described how relationships lay at the heart of their work, with communication as a central component. One
LD teacher explained, “As long as you’re communicating I think everything just runs smoothly, and that’s kind of the way we do
things.” LD faculty indicated that they needed to work with one another to accomplish tasks ranging from curriculum planning to
leading children to the next classroom. Faculty also helped each other with advice and resources; one participant shared, “there’s a
lot of mentoring going on between teaching . . . the younger teachers how to teach and to balance and have high expectations but
make sure the kids are feeling supported, encouraged, and feeling successful.” LD teachers emphasized that the very nature of their
work depended on maintaining healthy relationships with one another, which extended outside the workplace to include time spent
together with faculty members who had similar age children, attending events in groups, or even attending the same church. A
teacher explained, “sometimes we talk about what we did over the weekend or big things coming up – like we had a teacher last
year, she was planning her wedding all year, so we got to hear about that.” As a result, LD members perceived their workplace
relationships with one another as being more important and often extending outside of work than did M&UD members.
Along with seeing relationships as more important, LD members also described their relationships as being relatively closer than did
M&UD members. M&UD members described workplace relationships as “collegial” and focused on maintaining at least the
appearance of happiness. One participant shared, “I don’t know how many people have deep friendships with each other. I don’t
sense too much of that going on.” Often when M&UD faculty did talk, the discussion revolved around frustrations or dissatisfaction
with work. For example, a teacher discussed workplace relationships and confided:
Well it [conversations] brewed negativity within even positive groups. You tend to seek out people who identify with
your negative perception of something and once you have that bond you grow it and it becomes more than what it
began and you just keep adding and adding new people, new parties onto that and it becomes a thing that wasn’t
spoken. It just became this un­communicated frustration. That definitely happened quite a bit in the upper school and
middle school last year.
Furthermore, many M&UD participants felt their relationship with the Head of School was tenuous. One teacher lamented that she
did not think the Head of School believed in her as she explained, “Well if he doesn’t believe in me I don’t have much to lose if I
don’t impress him.”
LD members’ relationships tended to be closer, resulting from increased self­disclosure and emotion sharing vital to the
accomplishing of their responsibilities. One participant described her school as “laid back . . . [and] more of a close­knit family.”
Another teacher indicated, “it’s like a family. I mean people will help you out. There’s no competition, no contention.” Still another
explained, “Everybody is so real that I feel like I have maybe made some real friends.” The family metaphors and explanations of
friendship across LD members indicated deeper relationships beyond those of co­workers focusing on tasks.
Altogether, the climates and practices of the two divisions were disparate from one another. In the M&UD, relationships were
collegial but tangential as participants took an individualized approach grounded in the value of autonomy to accomplishing their
primary responsibility of teaching effectiveness. In the LD, relationships were closer and more central to the participants as
members saw their work as interdependent. These distinctively different climate features were indicative of traditional and
restorative approaches to work and workplace relationships. Within these workplace climates, members managed situations of
conflict or wrongdoing, reinforcing these climate features by enacting traditional and restorative practices that influenced how
members managed both conflict and emotion.
Managing the Emotions from Hurtful Behavior
Participants identified a number of problematic events that elicited negative emotions. The majority (12) related to work, including
interference by another teacher, problems with administrators, and general work­related issues. Interestingly, all administration­
related problems occurred in the M&UD. Along with work­related situations, seven were grounded in problematic interaction,
including issues of public confrontation, poor communication, being undermined, and feeling judged. Participants declined to
elaborate on or describe two additional situations. Within both divisions, the numbers of work­related and interaction­related
conflicts were about equal. However, the work­ and interaction­related conflicts varied. For example, one work­related conflict in the
LD involved a teacher bringing children back early, thereby limiting the other teacher’s ability to prepare fully for class, and another
one not following the directions from the LD director. Several M&UD work­related conflicts pertained to interference with one’s
teaching or comments about students’ performance that reflected poorly on the teacher. Across both divisions, workplace conflicts
were associated with negative emotions, including “anger,” “frustration,” and feeling “humiliated,” “upset,” “mad,” “undermined,”
lacking “respect" and “offended.”
Participants’ management of conflict and emotions were rooted in their understanding of work and relationships; these
understandings affected how participants interpreted precipitating events and subsequently managed conflict. Whereas M&UD
members tended to take a traditional approach characterized by avoidance and elevation to authority, LD members generally took a
restorative approach based on direct communication, empathic understanding, and apology for wrongdoing. Consider, for example,
two participants’ explanations of what the school wanted them to do when faced with a conflict situation. The M&UD member
indicated, “the expectation is to be professional and address it” [emphasis added]. The LD member, however, indicated, “I think the
expectation is, if you have a problem with a teacher, with a coworker, then you are part of that relationship, so you need to
approach that and take care of that” [emphasis added]. Together, these explanations point to underlying differences that reflected
traditional and restorative work climates, reinforcing a segmentation­interconnection tension.
One area where members diverged was in their understanding of the nature of conflict. In the M&UD divisions, conflict was an
inappropriate occurrence that interfered with one’s ability to carry out teaching duties. An M&UD teacher noted that the Head of
Schools actively tried to eliminate outward conflict occurrences, explaining “We had a meeting just a couple of weeks ago and it was
sort of mentioned as an aside [by the Head of School], ‘You guys have to be nice to each other. I’ve heard three things this year
about teachers not being nice to each other and I don’t want to hear a fourth.’” In this case, conflict was certainly viewed as
unwanted, unprofessional, and to be avoided at all costs. Employees were expected to suppress the conflicts as explained by one
participant who experienced conflict with a co­worker. She shared “I talked to my supervisors . . . We [participant and co­worker]
never got together to talk about the way I felt . . . It was like I have a problem myself I had to solve it myself and never confronted
that person.” In the interview with the Head of School, he noted that failing to manage emotion was unprofessional and shared an
example of a teacher who “blew up” during a conflict. He explained that the teacher was no longer at the school, which he believed
was due to her emotional outburst.
In the LD, however, conflict was a natural outgrowth of work that, while uncomfortable and negative, needed to be managed
together. For example, an LD teacher explained that she works on perspective­taking to “help them see the big picture.” Another
teacher who experienced a conflict “waited a couple of days, . . . processed what I was going to say” and then talked with her co­
worker directly to explain how she would like similar situations handled in the future. On a separate occasion, the Head of School
made some policy decisions without consulting the LD Director causing problems for the faculty and students. As described by a
teacher, the LD Director:
. . . handled it well. She was upset but she wasn’t screaming or anything. I think she made it clear that look this has
been an issue and this is a perfect example of how communication is not working. She was right and . . . I think it
was handled professionally.
Based on the examples of the LD teachers and the LD Director, conflict in this orientation is primarily a result of a
misunderstanding, so communication enables both parties to better understand each other and the larger community.
Springing from members’ understandings of conflict were their conflict management practices. M&UD members tended to take a
self­oriented, impersonal approach characterized by avoidance, elevation to superiors who acted as referees, and perspective­
reinforcement. M&UD members described how they would “stew,” “avoid,” and transfer conflict to the Head of School. As one
participant said, “If conflict happens, go to the head.” Another teacher described going straight to the administrator when offended
by another teacher. In addition, organizational members hid or silenced conflict. One participant recalled:
It was interesting to find out one day just this person was not going to work any longer here, but we were not told
anything. It was just a written message saying this person is no longer going to be here. . . . I never heard, you know,
my colleagues speaking bad about the teacher or about the situation everything was very, it was quite interesting
because I kind of wanted to hear more and nobody talked about it.
Throughout interviews, M&UD members indicated a negative perception of conflicts and were aware that conflicts, and especially
emotional expressions of conflicts, were seen as “unprofessional.” Participants reported doing their best to avoid confrontations and
enlist the Head of School if needed.
In contrast to the M&UD, LD members engaged in more relationally constructive practices such as direct communication after a
period of avoidance, advice seeking from a superior who acted as a facilitator, and perspective taking. Several LD members
described situations where one teacher, who had been upset by another LD teacher, eventually communicated directly with that
other teacher, “giving her the benefit of the doubt,” after initially avoiding that person and asking the administrator for advice.
Another participant explained that it was necessary for her to “share feelings” with her co­worker to resolve a conflict.
Communication was necessary to repair relationships, as demonstrated by one participant who shared “repairing a relationship
doesn’t necessarily mean that you’re friends but it means that you can speak to that person without malice . . . making it a
respectful working relationship again.” The need to repair relationships highlights how LD faculty honored co­worker relationships
and saw the need to function collectively as a community. LD members unanimously indicated that the practice of directly engaging
with the other person, listening, sharing feelings and information, and working through the conflict was the appropriate way to
manage conflict and restore relationships. Therefore, among LD members, acknowledging emotions after calming down to address
conflicts was “professional.” In contrast, in the M&UD, suppressing emotions was considered to be “professional.”
Together, the employee’s understandings and practices during conflict affected the degree to which problematic events lingered in
their minds. For M&UD members, conflict often stayed in their minds as they tried to simply move on and let their superior manage
the situation. Several participants expressed continued “frustration,” “resentment,” and “lack of trust” with the administrator and
faculty for how their situations were handled. For LD members, though, the conflict consequences tended to be relatively short­lived
as they attempted to work through situations together to repair their relationship.
The divergent approaches to conflict management reflected differing assumptions about work and relationships. M&UD members’
practices pointed to a largely traditional understanding of conflict privileging authority, rights, and concern for one’s appearance in
the midst of conflict. LD members’ practices suggested a preference for a restorative approach that foregrounded community,
responsibility, and concern for relationships. These practices, in turn, influenced how participants experienced and managed the
emotions resulting from problematic situations.
Emotion in the Workplace
Although emotion is an integral part of work, the traditional workplace expectation, which we also found for teachers in this study, is
that employees control their emotions so that emotion does not affect their performance. Conflicts make such control more
challenging, given the emotionality inherent in coping with hurts or disagreements. Both members of the M&UD and LD
experienced negative emotions associated with managing conflict, from general “stress” and “anger” to sharp feelings of being
“humiliated” and “undermined.” However, management of those emotions was grounded in traditional and restorative organizing
principles associated with work, relationships, and conflict management.
Relationship depth and history was linked to normative expectations for emotion management. In the M&UD, where relationships
were still in their formative stages due to the influx of new members, the general expectation was to suppress negativity so as not
to threaten positive feelings among group members or be “the killjoy.” M&UD participants noted that “there was a big emphasis on
being calm” and people needed to “put on a happy face” and “get back to work,” stuffing negative emotions behind a mask. The
norm focused on presentation of self rather than maintenance of relationships.
In the LD, where relationships had been developing over time and through members’ collaborative work, participants expressed
being more open to the expression of emotion, while still limiting some negative emotion practices such as gossip. The LD Director
described how through listening, she encouraged emotional expression based on teacher personalities. She shared:
I have found it the best when you’re dealing with conflict to listen more and talk less. So when someone comes in …
if they are [a] feeler, you know they’re going to emote they’re going to let it go . . . if they’re an extrovert, you know
it’s typical that they’re going to be more animated . . . and if they’re introverted, they’re going to be more quiet and
they’re going to think.
Emotions in the LD were characterized as normal and something to share so that conflicts could be constructively worked through to
restore relationships. This norm helped to maintain relationships rather than to ensure a particular presentation of self.
When conflicts occurred, participants across the school tended to cope similarly with the initial feelings of negativity by suppressing
emotions until out of sight, where they could release them. “Venting” to other teachers and to spouses at home was a popular
practice, as it allowed participants to manage the immediate negativity aroused through the problematic event. What distinguished
the divisions was how members responded after that. In the M&UD, members tended to suppress their emotions while avoiding the
other person or going straight to an administrator. One teacher described, “I just ignore it [the conflict].” When the Head of School
was the offender, teachers sought out the LD Director for advice on how to work around him or complained to each other privately,
creating co­rumination and intensifying “resentment” without resolving problems. One teacher shared:
Another big thing that people have vented about is the administration and this is something I’ve had vents about . . .
you can’t build a strong team unless the people that work for you know that you have a hundred percent confidence in
them and some of us have gotten just vibes from some different things that he’s done probably completely
unconsciously but have made us feel like, I’ve definitely felt sometimes that he doesn’t believe in us and I know that
another faculty member has initially had trouble with that.
Because M&UD faculty reported venting and then avoiding interactions with the other party, their negative emotions tended to
linger, fostering continued avoidance and relationship strain.
In contrast, the LD members were more open about their emotions to their director and one another while being careful not to cross
a line demarcating appropriate from inappropriate emotional expression. Although members still vented to one another, they also
described being more open to sharing, as illustrated by a participant who talked about crying when talking with another teacher to
work through a problem and another who talked about tears and frayed nerves exposed in the conversation. Interestingly, in both
these situations, the outpouring of emotion did not evoke empathy and the relationships were not restored. Instead, the parties
demonstrating emotion ended up leaving the organization, suggesting a lack of closeness with the other teachers and the
organization as a whole. Overall though, in other cases of conflict described by LD members, participants indicated that their
negative emotions dissipated rather quickly after talking either with their administrator or the other teacher and coming to a better
understanding of their emotions and the emotions of the other party. In these cases, negative emotions dissipated and they were
able to “let go” of the conflict.
The role of administrators in this emotion management process is worth noting as well. Participants praised contributions of the LD
Director, who took an empathic approach by prioritizing listening and facilitating. Even members of the other divisions reported
going to that director to vent and seek advice. A participant noted that the LD Director’s approach to listening was validating,
enabling the participant to “put [the conflict] in the bag” and “forget about it.” This empathic listening communicated a sense of
caring and a desire to help the person work through the situation constructively. In contrast, the Head of School, who wanted
conflicts dealt with “professionally,” without any acknowledgement of emotions, was know to admonish people who spoke negatively
to or about colleagues.
In sum, participants’ experience and management of emotions, while similar in many respects, were linked to traditional and
restorative organizing features. Although participants across all divisions reported trying to manage their initial negativity by venting
or avoiding, their next steps were associated with very different approaches to work, relationships, and resulting emotions.
Expressing emotions to one another directly, listening to those emotions, and then working through the situation together was
associated with an interconnected sense of workplace relationships and a greater sense of internal peace. Suppressing emotions
and avoiding the other person, while eventually associated with a return to some normalcy, was related to a segmented approach to
work and relationships, with participants understanding that emotions were simply detractors from their primary focus of teaching.
However, rather than dissipating, negative emotions lingered as demonstrated by ongoing “resentment” and greater co­rumination
with co­workers.
Traditional Organizing, Restorative Organizing, and the Experience of Emotion in
the Workplace
When people believe that someone has acted unjustly or inappropriately, they are likely to feel a range of negative emotions
(Okimoto, Wenzel, & Feather, 2009). Venting, avoiding, and confronting are some options individuals use for coping with and
responding to hurtful workplace situations (Tripp et al., 2007). Organizational members are traditionally expected to suppress
negative emotions, releasing them elsewhere to maintain composure and approach work rationally. This traditional approach is
grounded in a number of communication patterns that reflect features of organizational bureaucracy and professionalism, including
rationality and self­control that perpetuate fragmentation of relationships, suppression of emotion, and prioritization of task
accomplishment. Such organizational features are characteristic of the adoption of workplace legalism (Sitkin & Bies, 1993, 1994).
Restorative organizing, in contrast, involves the promotion of a sense of community and connection among organizational members
through dialogic communication (Braithwaite, 1999; Walgrave, 2002). Emotions play a key role in the development of this sense of
community (Mumby & Putnam, 1992). For example, communicating appreciation, acknowledging colleagues’ work, acting in a
friendly manner, and sharing stories about life outside the workplace can give rise to positive emotions that are felt and shared
(Hargreaves, 2001b). In conflict situations, practices such as empathizing, apologizing, and self­disclosure can repair and strengthen
workplace relationships through the constructive and appropriate sharing of emotions (Baumeister & Leary, 1995; Hargreaves,
2001b, Stubbs, 2007). Although potentially risky, talking through one’s emotions with the other person involved in the conflict can
foster a greater awareness of self and other (Wachtel & McCold, 2001). Additionally, sharing one’s story directly rather than working
through administrators can promote feelings of empowerment and being heard (Umbreit, 2001). Together, the practices driving
these perceptions – direct communication, self­disclosure, empathic listening, and perspective sharing – reflect a conflict
management approach that prioritizes personal and relational growth and healing through dialogic engagement. These priorities and
practices are reflected in the restorative justice paradigm.
In the school studied here, both traditional and restorative organizing practices were evident throughout the entire school. However,
whereas M&UD members tended to enact traditional practices more frequently than restorative ones, LD members tended to
gravitate more frequently to restorative practices. These organizing patterns reflected an underlying tension between connection and
segmentation that emerged in approaches to work, relationships, and emotions. On the one hand, traditional organizing was
characterized by segmentation between work and relationships, between individual members, and between members and their
emotions. Traditional organizing prioritized task accomplishment (i.e., effective teaching) above all, viewing relationship construction
and maintenance as a separate and secondary concern. Emotions, which were seen as potentially interfering with work, were to be
suppressed. On the other hand, restorative organizing was associated with a view of work, relationships, and emotions as
interconnected. Work effectiveness, which was the primary goal, was inextricably linked with relationship maintenance, which was
connected to appropriate emotion sharing, social support, and task­related and personal information sharing. This integration of
work, relationships, and emotions reflects a restorative perspective characterized by a holistic understanding of people as interwoven
with their environment and as both products and producers of a complex web of personal and social forces.
Traditional and restorative organizing also shapes what counts as appropriate emotion management. Traditionally, appropriateness
is defined as conforming to organizational policies that are designed to promote the efficient and rational accomplishment of work.
From a restorative perspective, however, appropriateness is redefined as that which promotes healing, growth, and engagement
with self and other, which are core characteristics of the restorative justice paradigm (Paul & Dunlop, 2014). Thus, practices such as
venting become not about “putting on a happy face and getting back to work” by eliminating a disease­like emotion but about trying
to process feelings and engage in constructive conversation with the other person that involves the expression and sharing of
emotion.
An important dynamic in terms of employees’ emotion management is the role of authority figures. Although traditional justice
positions authority figures as final decision­makers and process­managers, restorative justice uses a more democratic approach by
positioning authority figures as facilitators who help conversations to occur (Bazemore et al., 2005). These orientations reflect a key
distinction in the role of authority figures between traditional justice and restorative justice. Though authority figures in traditional
justice hold final decision­making power and play a central role in traditional justice practices, restorative justice authority figures
typically focus on creating safe and respectful environments, helping participants share their stories with one another, and making
sure participants stick to guidelines along which dialogue can proceed (Dignan et al., 2007; Johnstone, 2002; Presser & Hamilton,
2006; Umbreit, 2001). The focus on creating a safe and fair environment by using high levels of both control and support is
designed to empower dialogue participants and model restorative justice values (Pavlich, 2005; Rossner, 2011; Wachtel & McCold,
2001). Additionally, restorative organizing involves more than simply facilitating conversations in which people can share emotions;
it also involves ensuring that people conform to expectations of emotion display that are reinforced by all organizational members.
In this way, restorative aims of reintegration and repair are accomplished (Kidder, 2007), as are the reinforcement of shared values
constituting the professional community (Bryk, Camburn, & Lewis, 1999), the sense of procedural justice (Aquino et al., 2006), and
the lessening of political distances among members (Hargreaves, 2001a, 2001b).
Importantly, although data clearly indicate patterns of behavior and associated emotions, we do not suggest a causal relationship
between traditional or restorative organizing patterns and particular emotions or emotion management practices. Task and
relationship features, such as amount of collaboration needed and length of relationships, can shape the likelihood and frequency
with which people engage in traditional and restorative practices. Seen through the lens of Hargreaves’ (2001a, 2001b) typology of
emotional geographies, traditional organizing practices and expectations, such as emotion suppression and the prioritization of work
over relationship maintenance, are associated with increased personal, professional, political, and spatial distances. In situations
like that of the M&UD where relationship histories are short, work is paramount and autonomy and bureaucracy are valued highly,
such distances are likely to lead to (and be reified by) traditional organizing practices. Avoiding (i.e., increasing spatial distance) can
reduce members’ self­disclosure to one another, thereby increasing both personal distance (i.e., a sense of personal commonality)
and professional distance (i.e., a sense of common mission). If members are already distant, that distance can foster the continued
use of avoidant strategies that also are associated with greater political distance (i.e., individual authority). Restorative practices
such as empathic dialogue and perspective­taking, however, tend to be associated with greater closeness on the emotional
geographies. In the school studied here, LD members, who tended to work collaboratively (professional geography) and in close
proximity to each other (physical geography), maintained closer relationships with each other (personal geography). These
geographies, in turn, were associated both with an emphasis on restorative practices and with more constructive emotion sharing. In
short, the picture that emerges is one of interwoven, interdependent, and mutually constitutive practices, expectations, and ideals
related to both work and relationships that simultaneously shape and are shaped by experiences and management of emotion.
In sum, the enactment of restorative practices in the workplace can alter patterns of organizing. With regard to emotion, fostering
and enacting restorative practices can help to legitimize situationally appropriate emotion expression as a way to build community
among members. This legitimization is rooted in a workplace climate marked by an integration of work and relationships that
becomes manifested in conflict situations. Restorative organizing appears to promote a more interpersonally and intrapersonally
integrated approach to work. While conflict and negative emotions are present in both traditional and restorative organizing systems,
the organizing behaviors to address emotions and the associated emotional outcomes diverge.
Theoretical and Practical Implications
Our findings reinforce the centrality of emotions in organizing. Emotions provide distal and proximal prompts for selecting and
enacting conflict communication strategies. First, restorative organizing is characterized by the use of engaged and empathic
conflict communication practices that allow for the expression and validation of emotion. This expression and validation shapes (and
is shaped by) the development of workplace relationships that lie at the heart of organizing. Second, emotions are connected to
personal past experiences and interpretations of current organizational practices that inform “expected” communication behaviors
and norms (Hargreaves, 2001a). As employees continue to enact restorative principles, they become more adept and at ease at
sharing emotion with one another in future situations. Third, community and individual orientations influence how individuals
interpret and implement traditional and restorative communication practices. Emotions play a central role in fostering a feeling of
connection among members, and the sharing of emotion is both a product and a producer of this sense of community.
In terms of practical applications, adopting practices associated with restorative organizing approaches can shape the way
organizational members experience and manage emotions. Because conflict is a natural occurrence, attempts to foster restorative
conflict management approaches through training and encouragement can reverse destructive communication patterns
characterized by avoidance, gossip, or revenge. However, simply folding restorative justice elements into organizational policy is not
enough. Enacting restorative principles in conflict situations involves sincerely fostering those same principles in day­to­day
organizing practices. While leadership in organizations may set the tone for these practices, members also need to embrace and
enact the practices to create a restorative organizing culture over time. Further, mandating restorative practices through official
policy could paradoxically reinforce traditional organizing principles that emphasize authority and policy conformity.
Limitations and Future Directions
Although this data set was useful for considering how emotions and conflict processes of traditional and restorative justice inform
restorative organizing in an organizational setting, the study is not without limitations. Schools and school systems represent a
specific context. Additional research in a range of organizational contexts is needed to enhance understandings how traditional and
restorative practices intermingle with emotions to impact individuals, relationships, and organizations as a whole. Additionally, while
interviews were particularly useful in uncovering conflict events and responses to allow for emergent data, this data collection
method primarily relies on participant perceptions and self­reports. Observational data in organizational contexts, while time
consuming, would allow for more emergent observations. Similarly, larger sampling with a survey would increase the number of
contexts considered and create more generalizable data.
Further, as with any research project, choices to focus on specific features of the data were made to keep the study manageable.
Highlighting research questions regarding how the experience and management of emotion tied to traditional and restorative
features in the workplace caused us to look very specifically at work and workplace relationships, emotion management, conflict
management, and emotions. The data provided a snapshot of an organization that practiced traditional and restorative justice
behaviors simultaneously in different divisions. This snapshot does not allow for causal relationships, nor does the focus of this
study reject other organizational features that mutually inform and are confounded with traditional and restorative justice practices
and the related emotions. Features of this organization, such as leadership style (i.e. transactional versus transformative,
authoritarian versus democratic), relational history, previous work experience, and sex and gender roles were certainly intertwined
with the concepts reported and would make for excellent future studies to unpack the complicated aspects of organizational culture
in relation to restorative organizing and emotions.
What is clear is that traditional and restorative organizing features influence how individuals, relationships, and organizations as a
whole generate, respond to, and perpetuate communication patterns and experiences of emotion. While practices of traditional
“professionalism” edit or suppress undesired emotional displays, emotions are inherent in workplace experiences. Further, the way
organizational members enact traditional and restorative justice practices informs work relationships, conflict management practices,
and emotions in divergent patterns where negative emotions are likely to linger based on traditional justice or dissipate when using
more restorative justice communication patterns. Considering current findings, the centrality of communication and emotion
organizing patterns warrant further exploration to enhance theoretical understanding and improve workplace practices.
Conclusion
Restorative justice has been gaining in popularity both inside and outside the criminal justice system as an alternative to traditional
approaches to managing harmdoing. With its emphasis on community­building and personal growth, restorative justice also appears
to offer a useful framework for organizing. By encouraging an approach to work and workplace relationships that is grounded in
restorative dialogue and appropriate emotion sharing, particularly following hurtful events, members may help to recover a sense of
community that has been slowly eroding in the workplace.
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